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Background:  Arm  hemiparesis,  secondary  to  stroke,  is  common  and  disabling.  The  robot  ARMin, 2 
which  is  designed  for  neurorehabilitation  of  the  arm,  allows  for  task‐specific  training  in  a  3‐3 
dimensional workspace.  The  authors  assessed whether ARMin  reduces  impairment  and  enhances 4 
arm motor function of the paretic arm more effectively than conventional therapy. Methods: Using a 5 
prospective,  multicenter  (four  centers  in  Switzerland),  controlled,  parallel‐group,  single‐blind 6 
(examiner‐blind) demonstration‐of‐concept study (phase II/stage 3), chronic (more than six months) 7 
post‐stroke  subjects  with  moderate  to  severe  impairment  of  an  arm,  received  either 8 
neurorehabilitative therapy with ARMin or conventional therapy comprising physical or occupational 9 
therapy. The therapy in both groups was given three times per week for eight weeks resulting in 24 10 
therapy  sessions  on  the  whole.  Each  session  lasted  one  hour.  A  battery  of  assessments  was 11 
performed at five time points (t0: before therapy, t1: after four weeks of therapy, t2: at the end of 12 
therapy (after 8 weeks), t3: at 16 weeks follow‐up, and t4 at 34 weeks follow‐up). Primary outcome 13 




effective  than conventional  therapy  in  terms of motor  function  (FMA‐UE: F = 4∙1, p = 0∙041, mean 18 
difference: 0∙78 points,  confidence  interval  [0∙03  ‐ 1∙53]). No major  adverse events  related  to  the 19 
study occurred. 20 
Interpretation: Neurorehabilitative  therapy using  task‐oriented  training with  an exoskeleton  robot 21 
can enhance  improvement of  the paretic arm even  in  the  chronic  state after  stroke  reducing  arm 22 
impairment  more  effectively  than  conventional  therapy.  However,  superiority  is  based  on  small 23 
3 
 
absolute  differences  and  weak  significance  which  leave  the  clinical  relevance  and  evidence  in 24 
question. Therapy was shown to be safe. 25 
 Funding:  Swiss  National  Science  Foundation  (Nr.325230‐120621)  and  Bangerter‐Rhyner  Stiftung 26 
(project: ARMin). 27 







Despite  preventive measures,  stroke  remains  a  leading  cause  of  permanent  disability  around  the 33 
world [4]. On average, every 40 seconds a subject in the U.S. suffers a stroke [5], and 30% to 66% of 34 
the survivors suffer from long‐term loss of arm function [6]. As conventional therapeutic approaches 35 
for  functional  rehabilitation  after  stroke  show  limited  effectiveness  [7],  robotic  approaches  are 36 
increasingly  being  subjected  to  scientific  scrutiny  [8]. A Cochrane meta‐analysis  [9]  compared  the 37 
efficacy  of  robotic  devices  to  other  therapeutic  interventions  in  treating motor  dysfunction  after 38 
stroke. Results show that paretic arm function and activities of daily  living  (ADL) may  improve with 39 
these  devices,  but  not  arm  muscle  strength.  It  is  of  debate  whether  dose  accounts  for  the 40 
effectiveness of robot‐assisted therapy  [10‐12]. Robotic devices allow  for  further modes of therapy 41 
that cannot be accomplished with conventional therapy methods, such as adaptive training [13], or 42 
highly  repetitive,  complex movements  [14].  The  devices  that were  tested  in  the  Cochrane meta‐43 
analysis [9] mainly support single joints or allow for planar movements only [12, 15]. The exoskeleton 44 
robot ARMin (Figure 1, [16]) features a large range of motions in the 3‐dimensional space; it provides 45 
intensive  and  task‐specific  training  strategies  for  the  arm  which  have  been  identified  to  be 46 





environment.  They  include  ball  games,  a  labyrinth  game  and  different  kitchen  activities  [14]. 52 




path  controller  [14]).  Parameters  such  as  difficulty,  speed,  tunnel  width,  and  gravitational  and 55 
movement assistances are adjusted by the therapist. 56 
The main question addressed  in  the present  study  is whether  robotic  training of  the affected arm 57 
with ARMin reduces motor impairment with respect to arm and hand function more effectively than 58 
conventional therapy. As primary outcome, changes  in motor function over the course of the study 59 
were  measured  by  means  of  the  upper‐limb  portion  of  the  Fugl‐Meyer  assessment  (FMA‐UE). 60 





This  study  was  a  prospective,  multicenter,  parallel‐group  designed  trial.  Randomization  was 66 
performed by an independent person not involved in the study. All assessors (N=5) were blinded for 67 
treatment allocation. It was designed to act as a demonstration of concept trial testing the safety and 68 
developing preliminary efficacy data  (phase  II/stage 3, according  to Dobkin  [21]). Participants after 69 
first‐ever cerebrovascular accident (CVA) were randomly assigned to robotic or conventional therapy. 70 
Four  clinical  centers  in  Switzerland  (Uniklinik  Balgrist  UKB,  Reha  Rheinfelden  RRh,  Zentrum  für 71 
Ambulante Rehabilitation Zürich ZAR, Zürcher Höhenklinik Wald ZHW) were  involved  in recruitment 72 
and therapy. ZHW and RRh are neurorehabilitation centers in the agglomeration of Zurich and Basel 73 
with  a  catchment  area of  approximately  1.2 million  individuals.  Through  inpatient  and outpatient 74 
facilities, each center treats between 300 and 600 subjects after CVA annually. ZAR  is an outpatient 75 
clinic  for  neurorehabilitation  situated  in  Zurich with more  than  100  subjects  after  CVA  per  year 76 




Subjects were  recruited  through  the centers and media during  the course of  the study. They were 79 
considered  eligible  if  they  were  diagnosed  with  a  single  CVA  in  the  chronic  state  (minimum  six 80 
months) with moderate  to severe arm paresis  (8  to 38 points of  the FMA‐UE). To approve chronic 81 
state post‐stroke, the FMA‐UE was repeated after three to four weeks (t0) and a difference of up to 3 82 












sessions  (up  to  four) could be rescheduled  if training duration did not exceed nine weeks. Minimal 95 




“conventional  therapy”:  the  term  denotes  the  common  neurorehabilitation  treatment  applied  to 100 
stroke  patients  in  outpatient  facilities,  namely  occupational  therapy  or  physiotherapy.  Therapists 101 
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were  asked  to  perform  a  regular  therapy  usually  including mobilization,  games  and/or  ADL. Only 102 
restriction was not to use automated technical devices that might be available in therapy settings. 103 
The  same  occupational  and  physical  therapists  conducted  both  training  forms  (robotic  and 104 
conventional  therapy)  and  were  assigned  to  the  individual  participant  prior  to  the  allocation  of 105 
therapy  type.  Therapists  had more  than  four  years of professional  experience. At  two  centers  an 106 
occupational  therapist,  at  one  center  a  physical  therapist,  and  at  one  center  a  physical  and  an 107 
occupational  therapist were  involved, but each participant was  treated by  the  same person  (each 108 
with  a  substitute).  Each  therapist  received  several  hours  of  teaching  in  robotic  therapy  by  an 109 
instructed  therapist  and  the  responsible  engineer  (one‐to‐one‐training,  observation  at  therapies, 110 
supervised training). 111 
Primary outcome was  the change  in FMA‐UE  score. The motor  impairment  test  involves 33  items, 112 
which assess voluntary movement, reflex activity, grasp, and coordination on an ordinal scale (0‐1‐2), 113 
with a  total score of 0  (“no  function”)  to 66 points  (“normal  function”)  [22]. The  threshold  for  the 114 
minimal  clinically  important  difference  (MCID)  in  chronic  subjects  with  minimal  to  moderate 115 




“affected  arm  does  participate; movement  appears  to  be  normal”)  and  time  (WMFTt: max.  120 120 
seconds) of task performance [26, 27]. Six tasks relate to joint‐segment movements and nine tasks to 121 
integrative  functional  movements.  In  addition,  grip  strength  is  measured  with  a  handheld 122 
dynamometer  (Jamar).  Following were  the  other  secondary  outcome measures:  i)  the  quality  of 123 












extension  of  elbow,  wrist,  finger,  thumb;  and  flexion  of  the  shoulder),  and  v)  mean  strength 134 
measured by ARMin  (the  subject’s arm  is brought  to predefined positions and  the  subject applies 135 
maximal,  voluntary,  isometric  torques  in  directions  of  shoulder 136 




to  group  assignment.  They  were  first  instructed  by  a  therapist  at  ETH  Zurich  to  ensure 141 
standardization.  Instruction  included a  theoretical and practical education program and  supervised 142 





principal  investigators  of  each  of  the  clinical  centers  approved  all  decisions  and met  annually  to 148 
assure  conductance  according  to  the  protocol.  The  study  procedures  were  approved  by  the 149 
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We  used  a  center‐stratified  randomization  procedure  with  one  block  for  each  center  and  a 154 
proportion of 1:1 for robotic to conventional therapy. A computer‐generated list of random numbers 155 
[32] which pair both a unique sequential number and the treatment type (robotic/conventional) was 156 
used. Pairs were  sealed  in  tamper‐evident envelopes by  the  study  coordinator. Subjects drew  lots 157 










that  assessed  the  effects of  robot‐assisted  training  and  conventional  therapy  in 27  chronic  stroke 168 
patients. After two months of training, an average improvement in the FMA‐UE score of 4.7 and 3.1 169 
points, respectively, was found. The largest standard deviation (SD) was 2.5 points. Assuming α < 0.05 170 






was  used  to  assess  the  effect  of  treatment  over  the  entire  course  of  the  study  for  each  of  the 175 
outcome measures. In each model, group (ARMin, control) was used as the between‐subjects factor, 176 
baseline  function  (baseline  value  at  t0),  and  time  gap  since  stroke  (in months)  as  covariates,  and 177 
center  (centers  1,  2,  3,  4)  as  random  effect.  The model  assumptions were  checked  using  Tukey‐178 






According  to “intention‐to‐treat” analysis, all assigned participants were analyzed after  their  initial 185 
entry check regardless of a)  their adherence with the entry criteria b) the  treatment  they received 186 
and  c)  a  deviation  from  the  protocol  [35].  A  modified  application  of  the  intention‐to‐treat  was 187 
followed, meaning that subjects were only included when outcome data from follow‐up assessments 188 
























and  23  therapies,  respectively).  Two  subjects  had  to  be  excluded  because  they  had more  than  3 211 
points difference  in the FMA‐UE between the tests m1 and t0. Three subjects were  included by the 212 






















the  control  group  (F  =  5∙8,  p  =  0∙017,  mean  difference:  1∙29  Nm,  CI  [‐  2∙34  to  ‐0∙23],  see 233 








gap  since  stroke  (<  27  months  vs.  ≥  27  months),  ii)  age  (<59  years  vs.  ≥59  years)  or  iii)  hand 240 
dominance  (dominant hand affected vs. non‐dominant)  the outcome was not conclusive  regarding 241 
changes in motor function. Splitting by iv) severity (<19 points vs. ≥19 points in baseline FMA at t0), a 242 
tendency  in  favor of ARMin over  the  course of  the  study  could be observed  in  the more  severely 243 




The  results of  this  study confirm  that  robotic  training with ARMin  reduces motor  impairment with 248 
respect  to  arm  and  hand  function more  effectively  than  conventional  therapy.  This  superiority  is 249 
based on small absolute differences  (0∙78 points  in  the FMA‐UE) and a weak significance  (p=  ∙041) 250 
which leave the clinical relevance and evidence in question.  251 
  Noteworthy were  the gains with  robotic  therapy  in  severely affected  subjects:  it  seems  that  they 252 
particularly benefitted  from ARMin  therapy with  a mean difference of 1∙91 points  in  the  FMA‐UE 253 
between  the  two  groups  (see  also  webappendix).  These  results  were  acquired  in  a  sub‐group 254 
analysis.  Further  studies  on  severely  affected  subjects  should  be  conducted  before  definite 255 
conclusions can be drawn.  256 
Intensity of training might be an important factor, though not the only one to favor ARMin. With the 257 
robot,  task‐oriented activities  can be  trained  in 3D‐workspace  that might be hard  to  reach during 258 






to the MCID  (about 5 points  [23]). Although this MCID was established  in subjects with minimal to 263 
moderate impairment and does not fully apply to the present target group of moderately to severely 264 
affected  subjects,  it  illustrates  the  challenge  to  achieve  meaningful  improvements  within  the 265 





and  intense  treatment  facilitated  an  incremental  progression  that  was  necessary  for  severely 271 
affected individuals [36]. 272 
The results of follow‐up tests revealed convergence of both groups, indicating that the robotic group 273 





immediately  after  therapy,  but  useful  for  further  progression  during  the  follow‐up.  It  might  be 279 
explained by  the higher  strength  gains  in  the  conventional  group  (see webappendix) which might 280 
have enhanced the use of the affected arm  in daily  life. The present results are  in accordance with 281 
the  findings of  the Cochrane meta‐analysis  [9]:  robotic devices may  improve paretic arm  function, 282 




focus  on  ascertaining  if  specific  strength  tasks  have  to  be  added  to  robot  therapy  to  enhance 285 
improvement [37].  286 
Beside of mean  strength, no other  secondary outcome measure  showed  significant differences  in 287 
favor of either of the two treatments.  288 
Due  to  the nature of an  interventional  study, participants and  therapists are not blinded  to group 289 
assignment which might erode the validity of the results of a trial. Participants are prone to favor the 290 




Several  limitations  of  the  study  can  affect  the  validity  of  the  results.  The  eligibility  criteria  are 295 
potentially problematic. We restricted participation  in this study to participants  in the chronic state 296 
to  assure  that  improvement  is  due  to  the  therapy  applied  and  not  to  spontaneous  recovery. 297 
However, this runs the risk that compensation rather than true recovery is the primary mechanism of 298 
functional gains  [33]. The  intended number of 80 participants could not be  reached. The achieved 299 
sample size of 73 participants was sufficient to detect significant differences for FMA‐UE and mean 300 
strength. While  the FMA‐UE did  fulfill  the model assumptions,  some deviation  from normality was 301 
observed for mean strength. Results for mean strength should hence be treated with caution. 302 
More  than  70%  of  participants were  engaged  in  regular  rehabilitation  (occupational  and  physical 303 
therapies) before entering the study, with an average of more than three sessions weekly. Thus, the 304 
full potential might have been already exploited and a therapeutic plateau reached in both groups. 305 
In  conclusion,  we  found  that  neurorehabilitative  therapy  with  task‐oriented  training,  using  an 306 
exoskeleton robot is safe and can enhance motor recovery of the paretic arm in moderate to severely 307 
affected  subjects  even  in  the  chronic  state  after  stroke.  It  reduced  arm motor  impairment more 308 
16 
 
effectively  than  did  conventional  therapy.  The  mean  difference  in  the  FMA‐UE  was  statistically 309 
significant but  small  and  is of  little  clinical  relevance  for  the  individual. Both  groups  gained  about 310 
three points  in  the FMA‐UE over  the  course of  the  study  (Figure 3). Plotting  the means over  time 311 
implies  that  recovery  is  faster  with  robot‐assisted  therapy  than  with  conventional  therapy.  The 312 
ARMin group performed better particularly when we restrict our attention to the severely affected 313 
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Assessed for eligibility (n= 143)
Excluded  (n= 66), not meeting
inclusion criteria or declined to
participate
Analysed (n= 38)
Allocated to ARMin therapy (n=39)
• Received allocated intervention (n=38 )
• Did not finish allocated intervention
(drop out for medical reasons) (n= 1 )
Allocated to intervention (n=38)
• Received allocated intervention (n=35 )
• Did not finish allocated intervention
(2 refused therapy, 1 drop out for















  ARMin     control   
  N  Mean ± SD (min – max)  N  Mean± SD (min – max) 
Age in years at therapy  38 55±13 (22 – 75) 35 58± 14 (27 – 76) 
Months since stroke   38 52±44 (7 – 171) 35 40± 45 (7 – 168) 
Gender 
Female  17 10  
Male  21 25  
   
N with additional 
therapy   20 23  
Hours per week  30 1.6±1.7 (0 ‐6) 34 1.8± 1.8 (0 – 6) 
Total therapy hours  30 2.2± 2.2 (0 – 9) 34 2.2±2.1 (0 – 8) 
Physiotherapy  30 1.0±1.0 (0 – 3) 34 1.0±0.9 (0 – 3) 
Occupational therapy  30 0.7±0.9 (0 – 3) 34 0.8±0.9 (0 – 3) 
   
FMA‐UE baseline  38 20.2±7.1 (8 – 36) 35 20.7±8.2 (8 – 37) 
WMFT function  38 2.0±0.8 (0.7 – 3.3) 35 2.0±0.6 (0.8 – 3.9) 
WMFT time  38 67±23 (22 – 114) 35 65±29 (3 – 112) 
MAL‐QOM  38 0.8±0.6 (0 – 2.3) 35 0.8±0.6 (0.1 – 2.3) 
SIS total  38 64±11 (41 – 83) 35 62±11 (31 – 81) 
SIS physical domain  38 53±13 (21 – 81) 35 52±13 (24 – 72) 
mAS  38 0.8±0.4 (0.0‐1.8)  35 0.6±0.4 (0.0‐1.8)  
Mean strength (Nm)  38 10±8 (0 – 32) 35 11±7.6 (0 – 29) 
Grip strength  38 5.0±4.8 (0 – 19) 35 5.6±4.7 (0 – 18) 
   
FMA‐UE baseline ≥19  22 25±5 (19‐36) 17 27±6 (19‐37) 
FMA‐UE baseline <19  16 14±3 (8‐18) 18 15±3 (8‐18) 
FMA‐UE in subjects with 
months since stroke <27  21 20.3±6.8 (8‐36) 15 21.4±9.7 (9‐37) 
FMA‐UE in subjects with 
months since stroke <27  17 20.2±7.6 (9‐34) 20 20.3±7.1 (8‐37) 
Age < 59 years  19 45±9.9 (22‐56) 16 46±9.4 (27‐57) 
Age ≥59 years  19 66±5 (59‐75) 19 69±5 (59‐76) 
Months since stroke <27  17 18±6 (7‐26) 20 13±6 (7‐25) 
Months since stroke ≥27  21 80±42 (28‐171) 15 76±48 (29‐168) 
 
Hand dominance/ impaired side  
Left/left  2 0  
Right/left  17 19  
Right/right  17 15  
25 
 
Left/right  2 1  




























   F‐ratio  p value  estimated marginal means CI
FMA‐UE  4∙2  ∙041  0∙78  0∙03 to 1.53
WMFT time  1∙4  ∙173  2∙02  ‐0∙90 to 4∙93
WMFT function  1∙6  ∙212  ‐0∙37 ‐0∙10  to 0∙021
SIS total  3∙6  ∙059  1∙42  ‐0∙05 to 2∙91










MAL‐QOM  ∙1  ∙751  0∙13  ‐0∙07 to 0∙10
mAS  3∙0  ∙083  ‐0∙62 ‐0∙13 to 0∙01
GAS  3∙23  ∙077  ‐0∙39 ‐0∙82 to 0∙0
Mean strength  5∙7  ∙017  ‐1∙29 ‐2∙34 to ‐ 0∙23







for articles published  in any  language with  the  search  terms  “stroke”, 
“robot”,  “randomized”  or  “randomised”,  “clinical  trial”,  “exoskeleton” 
or “exoskeletal”, “upper limb” or “upper extremity” or “arm”, and “task‐
oriented”. We obtained 209 articles. After visual inspection we included 
all  RCT’s  focusing  on  upper  limb  rehabilitation  training with  a  robotic 
exoskeleton  device  that  allows  task‐specific  training.  This  inspection 
resulted  in  three publications. Two RCT  [1, 2]  reported about  therapy 
results with  the  T‐WREX  system,  a  passive  5  degree‐of‐freedom  arm 
orthosis that contains no robotic actuation but offers variable  levels of 
gravity  support.  One  study  with  an  exoskeleton  robot  (UL‐EXO7)[3] 
reported  a  RCT, where  15  subjects were  randomly  assigned  to  either 
bilateral  UL‐EXO7  training,  unilateral  UL‐EXO7  training,  or  usual  care. 
However,  in this publication, only the two robotic training groups were 
reported but not the control group (usual care).  
The  search  confirmed  that  no  RCT  on  exoskeleton  robots  had  been 
published.  
Interpretation: 
The  present  RCT  study  is  the  first  one  that  compares  upper  limb 
rehabilitation  training  with  a  robotic  exoskeleton  device  with 
conventional  therapy  in  chronic  post‐stroke  subjects.  The  results 
indicate  that  robotic  training  of  the  affected  arm  with  the  ARMin 
exoskeleton  reduces  impairment  and  enhances  arm  motor  function 
more effectively than conventional therapy.  
